**Zgodovinarji letos o preteklosti skozi oči malega človeka**

»Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka«

Na dvodnevnem zborovanju predstavlja več kot 35 zgodovinarjev z univerz, inštitutov in drugih ustanov - pa tudi kakšen drug raziskovalec preteklosti - veliko zgodovino skozi oči majhnega človeka. 39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS 2018, ki je osrednji stanovski dogodek slovenskih zgodovinarjev, poteka pod naslovom »Mejniki in zgodovina« 27. in 28. septembra v Cekinovem gradu v Ljubljani, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki je poleg Zgodovinskega društva Ljubljana in Znanstveno-raziskovalnega središča KP tudi soorganizator dogodka. Srečali se bomo z življenjem kot ga predstavljajo manj znani vsakodnevni ali spominski zapisi, tudi ženski pogledi, arhivski projekt Anonimka ali računalniška igrica o življenju posameznika.

Zborovanje slovenskih zgodovinarjev je po obravnavi zgodovine otroštva (2012), zgodovine prehrane in prve svetovne vojne (2014) ter zgodovine izobraževanja (2016) letos namenilo posebno pozornost posamezniku, ki ima v globalni zgodovini in v postmoderni družbi posebno mesto. A če hočemo spoznati posameznika, ki se znajde v vrtincu političnih, družbenih dogodkov, nam mora na nek način spregovoriti. Najpogosteje in splošni slovenski javnosti so sicer najbolj poznani intervjuji, ki pa od strokovnjaka zahtevajo metodološko skrben in premišljen pristop, kar pogosto ne krasi tovrstnih ukvarjanj s posameznikom.

Slovenska znanstvena javnost je za razliko od evropskega prostora silno mačehovska pri zbiranju osebnih dokumentov, če je k temu ne zavezuje zakonodaja. Osebni dokumenti pa so drugi strani tudi velik biser, ki je pogosto dostopen zgolj privilegiranemu delu dedičev, ki pogosto skrbno varujejo intimo ustvarjalca. Skozi generacije pa se pogosto izgubijo, s tem pa se izgubi tudi dragocen in unikaten pogled posameznika,. Izjema so zgolj spomini in biografije, ki jih pisec pogosto že piše z namenom, da pridejo v javnost. Institucije pa zaradi pravnih ali čisto organizacijskih omejitev, v tovrstnem gradivu pogosto vidijo več težav kot koristi. Zato je poseben poudarek zborovanja ravno pri posamezniku, njegovih spominih in družbi, ki jih zna ali ne zna ohraniti za prihodnje rodove. Izjema so ravno v zadnjih letih številne objave dnevnikov, ki pa so bili pogosto pisani v ekstremnih okoliščinah. In ker skupaj s postmodernizmom tudi zgodovina kot stroka stopa v obdobje globalizacije, je en od namenov zborovanja postaviti spomine posameznika v globalni svet.

Dokler so »očividci« in ustvarjalci spominov še živi, se marsikomu zdi, da je tovrstno ukvarjanje z zgodovino sila preprosto. A v sebi skriva številne metodološke pasti, spomin posameznika pa je obenem pozabljiv. Spomin pa je tudi spremenljiv in prilagodljiv zunanjim dejavnikom kot so mediji, a tudi načrtno ustvarjanje kolektivnega spomina.

O teh problemih pa tudi o čisto vsakdanjih pogledih bodo spregovorila predavanja. Med njimi bodo tematike, ki bodo sploh prvič predstavljene strokovni javnosti. Četudi se z zmanjšanjem pismenosti in višanjem starosti tovrstnega gradiva zmanjšuje tudi njegov obseg. Na zborovanju bodo razkrili zlasti naslednje aspekte ravnanja z osebnimi pričevanji, pisnim gradivom, slikami in predmeti. Predstavljene bodo nekatere zanimive prakse zbiranja in predstavljanja gradiva posameznika, kot je projekt Pokrajinskega arhiva Celje Anonimka ali računalniška igrica, ki vodi skozi življenje posameznika. Predstavljeni bodo nekateri metodološki pristopi, zadržki in prednosti obravnave tovrstnega gradova. O travmatičnosti spominov bo recimo govorila specialistka psihiatrije. In slednjič bodo spregovorili posamezniki in posameznice: med njimi ugledni diplomat iz 16. stoletja na Habsburškem dvoru. Uradnik in neverjetni pričevalec o življenju v Ljubljani v 18. stoletju ter intelektualec 20. stoletja, znanstvenik in filantrop Pavel Kunaver si delita neverjetno obsežnost svojih zapisov, ki so v znanstvenem prostoru še precej nepoznani. Dnevniki Pavla Kunaverja pa so tudi izjemen zapis neposrednih trenutkov, zapisanih v več desetletjih njegovega življenja. Slišali se bodo tudi ženski glasovi, prvič bo predstavljen pogled sestre goriškega slavčka Minke Kosovel. Na okrogli mizi bomo spregovorili tudi z lastniki spominov svojih bližnjih (Erica Johnson Debeljak) in novinarji (Maja Kač), predstavili bomo nekatere evropske prakse zbiranja spominov in odkrito spregovorili o vrednosti osebnih zapuščin.

Na koncu zborovanja bo Zveza zgodovinskih društev Slovenije na **slavnostni prireditvi podelila** **(28. 9. ob 14:00) častna članstva za življenjsko delo in nagrado KLIO.** To je **osrednja stanovska nagrada** za najboljšo študijo, navadno v obliki znanstvene monografije s področja zgodovinopisja**. Nagrajenec je razglašen na podelitvi, po podelitvi pa je na voljo tudi predstavitev nagrajenca in nagrade, ki jo bomo poslali tudi medijem.**

Nagrado KLIO kot osrednjo stanovsko nagrado zgodovinarjev podeljuje ZZDS od leta 2000. Ob prezgodnji smrti njegovega predlagatelja dr. Ervina Dolenca se je zveza odločila, da uvede novo **priznanje za zgodovinopisni prvenec**, ki ga je poimenovala po njem. Med dosedanjimi nagrajenci in deli so zajeta različna zgodovinopisna področja in obdobja, hkrati pa tudi različni tipi študij. Glavni namen nagrade je spodbuda k boljšemu, predvsem prodornejšemu in pogumnejšemu raziskovalnem delu, hkrati pa nagrada predstavlja promocijo odmevnih raziskovalnih dosežkov tako med stroko kot v širši javnosti. Vsako zgodovinopisno delo pa je hkrati tudi delček v mozaik identitete prostora in razumevanja njegove naravne in kulturne dediščine.

Nagrajence izbira posebna strokovna komisija, ki je tudi sedaj pripravila **seznam** petih **nominirancev za nagrado KLIO** in treh nominirancev **priznanje E. Dolenca.** **Pretekli nagrajenci so navedeni na spletnem naslovu:** [**http://zzds.si/nagrade-klio/**](http://zzds.si/nagrade-klio/)**, letošnji nominiranci pa so navedeni v posebni prilogi.**

**Častna članstva** bodo podeljena uglednima zgodovinarjema **univ. prof. dr. Francu Rozmanu**  specialistu za zgodovino 19. stoletja, nekdanjemu članu več pomembnih strokovnih komisij in promotorju slovenskega zgodovinopisja v mednarodnem prostoru **in prof. Mariji Oblak Čarni,** zgodovinarki, arhivistki in osrednji osebi Muzejskega društva Vrhnika ter **Petru Hawlini,** vodilnemu povezovalcu genealoškega raziskovanja in predsedniku Slovenskega rodoslovnega društva.

**O ZZDS**

ZZDS povezuje stroko pri interesih, ki so skupni ter tako presega institucionalno in individualno ter po svojih močeh spodbuja povezanost slovenskih zgodovinarjev. Zveza zgodovinskih društev Slovenije je stanovska organizacija, ki ima svoje korenine že leta 1839 (z Društvom kranjskega deželnega muzeja) in preoblikovanjem v Muzejsko društvo za Kranjsko (ustanovljeno 1864) ter po povojnem ponovni ustanovitvi leta 1946 sodi med stanovska društva z najdaljšim delovanjem, saj beleži že 72 let delovanja. Prvo zborovanje zgodovinarjev je bilo organizirano že v 30. letih 20. stoletja, natančneje od leta 1938. Najbolj odmevna dejavnost ZZDS je izdajanje obeh osrednjih zgodovinskih revij (Zgodovinski časopis, Kronika), priprava zborovanj, pa tudi drugih publikacij (Zgodovina prehrane, Tolminski punt in čas na prelomu stoletja) in tudi kakšne povezovalne razstave (Pot izobraževanja v slovanskem svetu).

Pripravila dr. **Dragica Čeč**,

predsednica Programskega odbora 39. zborovanja ZZDS 2018

Kontakt: dragica.cec@zrs-kp.si; [dragica.cec@gmail.com](mailto:dragica.cec@gmail.com);

Tajnica društva: Anamarija Lamut: Marija.Lamut@ff.uni-lj.s